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ABSTRAKT
Në këtë punim do të bëhet implementimi i një algoritmi, i cili duke marrë parasysh
parapëlqimet personale të shfrytëzuesit të sistemit, pa e ndërlidhur atë me pëlqimet e një
tjetër shfrytëzuesi, sygjeron pikat të cilat potencialisht klasifikohen me mundësi pëlqimi
nga turisti.
Zhvillimi i këtij algoritmi bëhet si pjesë e një sistemi ekzsitues turistik, në të cilin vizitori
ka mundësi të ketë prezentimin e parë me atraksionet turistike vendore.
Me anë të kësaj pune, sistemit i jepet një natyrë e thjeshtë rekomanduese që merr parasysh
preferencat e turistit dhe kontekstin e tij(në aspektin e zgjedhjes së qytetit të përshtatshëm
për vizitë). Shfrytëzuesi fillimisht ka mundësi të filtrojë numrin e pikave të interesit duke
zgjedhur qytetin/vendin vizitues, të shprehë nivelin e pëlqimit të tij për tipet dhe kategoritë
në dispozicion të pikave të interesit, dhe si rrjedhojë të marrë sygjerime të klasifikuara nga
rreth 150 POI në pajtim me parapëlqimet e tij. Duke llogaritur vlerat e pëlqimit të turistit, së
pari gjenerohet një faktor i kënaqësisë për secilin tip të POI-t. Në bazë të këtij faktori bëhet
një klasifikim, ku së pari gjenerohen pikat me vlerë më të lartë të kënaqësisë deri tek ato me
vlerë më të vogël. Natyrisht që në rekomandime filtrohen dhe përfshihen vetëm pikat për të
cilat turisti shpreh një pëlqim mbi një nivel numerik të përcaktuar në algoritëm.
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1. HYRJE
Për shumë vende, të zhvilluara ose në zhvillim, turizmi është një burim i rëndësishëm
përfitimi dhe promovimi. Ky sektor paraqet një ndër fushat me zhvillim më të madh dhe të
shpejtë në rangun botëror. Ndërlidhja e tij si sektor ekonomik me teknologjinë poashtu në
zhvillim, paraqet një mundësi të mirë për tërheqjen e turistëve në vende të caktuara.
Përpara udhëtimeve në atraksione të ndryshme turistike, turistët zakonisht bëjnë një
planifikim të vendeve të mundshme për të vizituar, dhe për këtë duhet një kohë e
konsiderueshme. Megjithatë, shumica e turistëve janë të kufizuar në kohë dhe buxhet,
kështuqe ata duhet të bëjnë një seleksionim mes vendeve më interesantë për t‟i vizituar dhe
të cilat u përshtaten mundësive të tyre. Turisti mbledh informacione nga burime të
ndryshme për pika të ndryshme të interesit, seleksionon ato dhe bën një planifikim të
shkurtër rrugor. E gjithë kjo normalisht kërkon kohë dhe paraqet kompleksitet të llojit të
vet. Problemi i njëjtë qëndron edhe në rastet kur turisti dëshiron të bëjë vizita një-ditore në
vende të mëdha me atraksione të shumta tursitike. Mundësia për të vizituar të gjitha pikat
me interes të atij vendi është e vogël, kështu që një seleksionim i pikave është me rëndësi
për rezultate të kënaqshme.
Në raste të zakonshme, punën e propozimit e bëjnë agjensitë e ndryshme tursitike të vendit
të cakatur. Ata kanë në dispozicion pikat me interes të vendit të tyre, llogarisin rrugët
potenciale dhe oraret për vizita në ato pika, gjithmonë duke marrë parasysh buxhetin që ka
ne dispozicion turisti dhe pak a shumë interesin e tij. Mirëpo këto llogaritje manuale nga
ana e agjensive kanë një shkallë të ulët të rezultateve të kënaqshme.
Analiza të ndryshme janë bërë për të definuar shijet e përgjithshme të tursitëve me tipare të
njëjta, mirëpo gjithnjë është ardhur në përfundim se ato janë nga më të ndryshmet dhe nga
më të llojllojshmet. Këto përfundime tregojnë se udhëzuesit të cilët bazohen në dëshirat e
përgjithësuara nuk mund të kenë rezultate të dëshiruara për tursitët. Kështu është hapur
rrugë në krijimin e sistemve elektronike personale të automatizuara, të cilat propozojnë dhe
planifikojnë udhëtime turistike të caktuara. Për të realizuar ato sygjerime sistemi përdorë
algoritme të cilat e kanë për detyrë përshtatjen dhe maksimizimin e numrit të pikave të
interesit që përshtaten me interesin dhe zgjedhjet e tursitit.
Udhëzuesit elektronikë të personalizuar turistikë janë një zgjidhje e qëlluar për tursitët të
cilët duan përkrahje në këtë lloj problemi. Në shumicën e rasteve e gjitha çfarë turisti duhet
të bëjë është të praqesë interesin e tij, ose vetëm të jetë pjesë e sistemit(në rastet kur sistemi
i parasheh interesat e turistit në bazë të profilit të tij) për të marrë një udhëzim që përkon
me dëshirat personale të tursitit.
Në këtë punim do të hasni në përdorimin e disa termave turistikë, kështu që është me
interes për lexuesin që ato të sqarohen që në fillim për qartësi më të madhe gjatë leximit.
Sistemet elektronike turistike të automatizuara në ueb platforma dhe ato mobile,
përkujdesen për automatizimin e implementimit të algoritmeve të cilat japin zgjidhje
potenciale për rekomandimin e destinacioneve turistike për vizitorë. Këto platforma
elektronike turistike të automatizuara hyjnë në grupin e sistemeve rekomanduese ose me
përkrahje në vendimmarrje(DSS nga angl Decision Support System).
Në terma gjeneralë, një “pikë e interesit” (nga angl.Point of Interest POI) paraqet
lokacionin për të cilin është i gatshëm një lloj informacioni i vecantë. Një pikë e interesit
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mund të jetë aq e thjeshtë si një bashkësi e koordinatave dhe një identifikues, ose më
komplekse sikurse modelet tre-dimensionale me informacione për orët e hapjes dhe
mbylljes së atraksioneve turistike, adresat dhe emrat në gjuhët e ndryshme. Të dhënat e
pikave të interesit kanë përdorime të shumta duke përfshirë këtu rritjen dhe shtimin e
shfletuesve, lojërat e bazuara në rrjete sociale, mapimi dhe sistemet e navigimit.
Përshkrimet e pikave të interesit kanë evolouar tradicionalisht në formate të ndryshme.
Definimi i duhur e pikës së interesit u mundëson publikuesve të kontentit të këtij lloji që në
mënyrë efektive të përshkruajnë dhe shkëmbejnë të dhënat për POI.
Përfundimisht për qartësinë e lexuesit është mirë që të definohet dallimi mes termave pikë e
interesit dhe lokacion që do të përdoren në këtë punim. Përderisa pika e interesit definon
emrin, adresën apo përshkrimin e një lokacioni si veti të tij, lokacioni paraqet një hapësirë
të caktuar administrative siq janë lagjet, qytetet, shtetet etj.

1.1 Motivimi
Me përparimin teknologjik të regjistruar vitet e fundit, ka pasur rritje eksponenciale të
informatave që janë në dispozicion në rrjetet teknologjike. Kombinimi mes teknologjisë sot
dhe interesit për zhvillim turistik në të njëjtën kohë rritë mundësine e përmirësimit të
eksperiencës turistike, varësisht prej parapëlqimit të turistit për pikat turistike dhe vendin
përkatës për vizitë. Sistemet Rekomanduese (SR) janë një teknologji premtuese e cila
mendohet të shfrytëzohet në sisteme ekzistuese duke u bërë pjesë e integruar dhe e
zakonshme e tyre. Shumica e këtyre sistemeve bazohen në gjetjen e përshtatjes mes
përshkrimit të artikullit,pikës ose produktit me profilin dhe preferencat e shfrytëzuesit, ose
në gjetjen e shfrytëzuesve me shije dhe tipare të njëjta. Detyra që t‟i jepet turistit mundësia
për një planifikim praktik, bazuar në parakushtet e tij paraqet një sfidë dhe opsion që mund
të këtë shfrytëzim të mëvonshëm. Prandaj meqenësë një punë e tillë paraqet zgjidhjen e
problemve praktike, është motivues dhe sfidues realizimi i saj.
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2. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Gjatë planifikimit të një udhëtimi, turistit i duhet një kohë e konsiderueshme për shqyrtimin
e pikave të interesit në vende të ndryshme, planifikimin e kohës që ka në dispozicion për t‟i
vizituar ato, rendin me të cilin do t‟i vizitojë dhe buxhetin e tij.
Sistemet rekomanduese në fushën e turizmit çdo ditë e më shumë po bëhen më të
popullarizuara dhe pjesë e integruar e aplikacioneve ekzistuese. Meqë numri i vizitorëve
dhe turistëve në vende të ndryshme është duke u rritur gjatë tërë kohës, menaxhimi dhe
organizimi i tyre ka rol të veçantë në zhvillimin turistik të një vendi. Gjatë planifikimit të
udhëtimeve, shfrytëzuesit janë të interesuar në kursimin e kohës dhe marrjen e sygjerimeve
për vendet të cilat mund t‟i vizitojnë në pajtim me synimet dhe pritshmëritë e tyre.
Sistemet rekomanduese elektronike janë ato që mund të marrin vlerësimet dhe përqindjet e
intersit të turistëve, në mënyrë që t‟u prezantojnë pikat potenciale të vizitva konform
interesit të tyre. Duke marrë pëlqimin e shfrytëzuesit për sfera të caktuara të pikave
turistike, mund të ofrohet një sygjerim i shpejtë dhe i përshtatshëm.
Ky punim prezanton përshtatjen dhe implementimin e një algoritmi, brenda një sistemi
ekzistues i cili duhet të sygjerojë pikat e interesit për turistët, në përshtatje me interesin dhe
kërkesën e tyre paraprake. Në këtë rast algoritmi merr parasysh kushtet e “buta” që
paraqesin parapëlqimet e shfrytëzuesit për qytetin, tipet dhe kategoritë e pikave me interes
për të. Algoritmi llogaritë faktorët e kënaqësisë së vizitorit për pikat e ndryshme dhe pastaj
në varësi të tyre bëhet sygjerimi i pikave të cilat përkojnë me përzgjedhjet e vizitorit.
Algoritmi i implementuar paraqet vetëm fazën e parë të planifikimit të një udhëtimi
(sygjerimet e pikave turistike) duke përjashtuar dy fazat tjera-gjenerimin e një itinerari dhe
rregullimin përfundimtar.
Punimi ka për qëllim integrimin dhe përmirësimin e një sistemi ekzistues turistik, në
mënyrë që ti jep atij natyrën e sistemeve rekomanduese.
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3. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Ideja e sygjerimit të pikave të interesit si dhe gjenerimi dhe planifikimi i udhëtimit në
mënyrë elektronike ka lindur më herët. Ekzistojnë algoritme dhe sisteme të shumta të cilët
kryejnë këtë punë, si në ueb platforma ashtu edhe në ato mobile. Në vazhdim do të paraqitet
një analizë e vazhdueshme dhe e shkurtër e algoritmeve të ngjashme të kryera më herët në
këtë drejtim.
Ander Garcia dhe Olatz Arbelaitz[1] në punimin e tyre Personalized Tourist Route
Generation (Leuven, Belgium), paraqesin hapat e krijimit të një sistemi për gjenerimin e
sygjerimeve të personalizuara për turistët. Sipas këtij studimi sygjerimi i udhëtimit do të
bazohet ne 3 hapa kryesorë:
 Sygjerimi i POI-ve
 Gjenerimi inteligjent i rrugës turistike
 Rregullimi
Tabela 1 -Hapat kryesorë të Sygjerimit Personal Turistik

Hapat e algorimit
Hapi i parë
Hapi i dyte
Hapi i tretë

Përshkrimi
Këtu përfshihet filtrimi i pikave me interes për turistin dhe sygjerimi i tyre
bazuar ne informacionin mbi turistin dhe profilin e tij
Pas sygjerimit, parashihet gjenerimi inteligjent i një rruge turistike
adekuate për turistin përkatës.
Pas marrjes se sygjerimeve dhe rrugës personale, turisti ka mundësine e
rregullimit përfundimtar të listës se POI-ve, duke insertuar dhe fshire pika
të caktuara

Siq shihet nga tabela (Tabela 1) për këtë punim me rëndësi është pika e parë-Sygjerimi i
POI-ve. Sipas Garcia dhe Arbelaitz sygjerimi bëhet si rrjedhojë e informacioneve për
preferencat e turistit në kombinim me profilin e tij të krijuar.
Rekomandimi → Informacioni mbi turistin + Profili i turistit
Rrugetimi i personalizuar → Rekomandimi + Kushtëzimet e turistit

A Personalized tourist trip design algorithm for mobile tourist guides(2008 Taylor &
Francis Group) punuar nga Souffriau, Vansteenwegen, Vertommen, Vanden Berghe and
Van Oudheusden[2] paraqet një tjetër metodë interesante. Këtu secila pikë e interesit, si
pjesë e koleksionit të pikave do të ketë një vlerë të caktuar Sj e cila paraqet atraktivitetin e
saj(sa është përgjithësisht e pëlqyer nga turistët). Qëllimi i këtij algoritmi ështe
maksimizimi i vlerave te atraktivitetit mes pikave dhe mbajtja e vlerës totale të rrugës mes
pikave nën një vlerë të caktuar buxhetore maksimale Tmax. Meqë secila pikë ka peshë dhe
një profit, qëllimi në tërësi i algoritmit është gjenerimi i rekomandimeve të cilat japin një
profit maksimal. Secila POI ka një vlerë të atraktivitetit e cila duhet paraprakisht të
llogaritet si dhe përshkrime të caktuara që i bashkangjiten asaj.
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Parashikimi i interesit bëhet në bazë të informatave për faktorin e kënaqësisë për POI-t të
fituara nga vlerësimi paraprak i turistit. Kjo bëhet duke integruar një engjinë të
kërkimit(nga angl. search engine) dhe duke transformuar të dhënat për POI-t nga ato
tekstuale në vargje të dhënash. Kërkesat e shfrytëzuesit mirren përmes fjalëve kyqe të cilat
transformohen në të njëjtin dimension vektorial në të cilin janë edhe pikat e interesit. Në
fund, përmes algjebrës relacionale bëhet krahasimi mes tyre. Hapat e implementimit të këtij
algoritmi përveq tjerash janë paraqitur edhe në tabelën (Tabela 2).
Tabela 2 -Hapat e implementimit të algoritmit

Hapat
Hapi1
Hapi2
Hapi3
Hapi4

Përshkrimi
Llogaritja e faktorit të kënaqësisë së turistit për pikat e interesit

Llogaritja e atraktivitetit të pikës së interesit
Mbajtja e vlerës totale të rruges mes POI-ve nën një buxhet maksimal Tmax
Gjenerimi i rekomandimeve që japin profit maximal

Pra pikat kryesore të këtij algoritmi paraqiten në ktë rrjedhë:
1. Llogaritja e faktorit të kënaqësisë së turistit për pikat e interesit
2. Llogaritja e atraktivitetit të pikës së interesit
3. Mbajtja e vlerës totale të rruges mes POI-ve nën një buxhet maksimal Tmax
4. Gjenerimi i rekomandimeve që japin profit maximal
Edhe pse ekziston dallim në mënyrën e paraqitjes së rekomandimeve, ky algoritëm ka një
ngjashmëri me algoritmin në këtë punim, për faktin se paraprakisht mirren parasysh
kërkesat e tursitit duke llogaritur faktorin e kënaqësisë dhe pastaj bëhet sygjerimi i POI-ve
përmes querive përkatëse.
Si analizë e fundit është algoritmi Context and Intention-Awareness in POIs Recommender
Systems(Dublin,Shtator 2012) nga Costa, Furtado, Pires, Macedo, Cardoso[3]. Ky
algoritëm merr në konsideratë jo vetëm preferencat e turistit por edhe kontekstin, duke
krijuar kështu databazën e POIve, ndërfaqen si dhe të dhënat për secilin turist.
 Konteksti i turistit()
o Afërsia e llogaritur me një POI të caktuar(afër<=100m >mesatar<= 200m
>larg)
o Koha aktuale e ditës(mëngjes, pasdite, mbrëmje)
o Dita aktuale e javës
o Qëllimi i vizitës së turistit


Konteksti i POI-t
o Kategoria
o Cmimi
o Koha e hapjes/mbylljes
o Dita pushim
Ky algoritëm bazohet në rekomandime brenda një vendi për pikat të cilat japin të dhëna më
të detajuara, dhe nuk mirret me krijimin e një itinerari për vizitat e parapara.
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Në përgjithsësi algoritmet e përshkruara më lartë shkurtimisht tregojnë për metoda të
ngjashme të përballjes me problemin e rekomandimeve dhe gjenerimin e itinerareve të
udhëtimit. Ato i trajtojnë problemet e organizimit dhe planifikimit të POIve si grafe te
orientuara ose jo, ku pesha mes nyjeve paraqet profitin ose rëndësinë e pikës. Në anën tjetër
për të marrë parasysh interesin e turistit këto algoritme bazohen në profilin dhe të dhënat
demografike të shfrytëzuesve kryesisht, por edhe në përshtatshmërinë që kanë preferencat e
turistit me vetitë e pikës. Kjo e fundit tregon ngjashmërine e algoritmit në këtë punim me
ato të përshkruara më lartë. Algoritmi i shtjelluar në këtë punim rëndësi primare ka
sygjerimin e pikave atributet e të cilave pajtohen me interesin e turistit.
Zgjidhjet e paraqitura më lartë kanë më shumë natyrën e sistemeve me përkrahje në
vendimmarrje, përderisa algoritmi i paraqitur këtu ka natyrë rekomanduese, duke u bazuar
në faktorin e kënaqësisë të llogaritur nga vetë vlerat e vlerësimit të turistit.
Pas analizës së shkurtër të secilit prej këtyre algoritmeve veq e veq, në fund do të bëhet një
krahasim mes të gjitha algoritmeve së bashku. Vetite e tyre të përbashkëta dhe të veçanta
do të analizohen dhe ilustrohen në tabelën (Tabela 3).
Tabela 3 -Analiza e vetive të të gjitha algoritmeve

Vetitë e algoritmeve
Të dhëna demografike
Krahasim i shfrytëzuesve
Vlerësim(feedback)
Rekomandimi
Rregullimi përfundimtar
Itinerari
Fotografi të vendosura
Faktori i kënaqësisë
Konteksti i POI-t
Përfitimi i POI-t

Alg.1


Alg.2

Alg.3
















1. Algoritmi 1 – Algoritmi i sygjerimit personal turistik [1]
2. Algoritmi 2 – Algoritmi për dizajnimin e udhëtimeve turistike të personalizuara në
mjete mobile [2]
3. Algoritmi 3 – Algoritmi që merr parasysh qëllimin dhe kontekstin e PoI-ve [3]
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4. METODOLOGJIA
Në këtë punim, për të mundësuar sygjerimin e pikave të interesit në vendin tonë, është
përshtatur një algoritëm i cili paraprakisht merr parasyshë faktorin e kënaqësisë të secilit
turist për pikat turistike. Kjo e-platformë është kombinuar nga disa algoritme dhe sisteme
ekzistuese që e kryejn këtë punë.
Algoritmi është zhvilluar dhe implementuar në gjuhën programuese në anën e serverit PHP.
Përmes kësaj gjuhe programuese është krijuar një e-platformë, web-faqe e cila ua
mundëson turistëve sygjerimin e vendeve turistike të kategorive të cilat turisti dëshiron ti
vizitoj.
Nënsistemi i integruar për rekomandim përmban një databazë në të cilën gjenden një numër
i konsiderueshëm i pikave të interesit në Kosovë (rreth 150).
Rezultatet do të paraqiten në një dritare me anë të fotove, emrit të vendeve turistike, adresës
dhe përqindjes e cila i sygjeron sa cila pikë turistike është më me rëndësi për ta vizituar.
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5. PROJEKTIMI EKSPERIMENTAL (Zhvillimi i sistemit rekomandues)
Pika kyqe e shqyrtimit në këtë punim, paraqet hapat e sygjerimit të destinacioneve turistike
ose pikave të interesit. Hapësira e përshkrimit të një destinacioni është mjaft e gjerë dhe
mund të përfshijë definicione të ndryshme. Nga shumë përshkrime që i jepen,
përfundimisht mund të thuhet se me destinacion turistik nënkuptohet një hapësirë
gjeografike e cila i jep turistit mundësinë e eksploatimit të një numri atraksionesh dhe
shërbimesh. Në anën tjetër algoritmet paraqesin hapat e një zgjidhjeje të mundshme për një
problem të caktuar.
Qëllimi kryesor i këtij punimi është të bëjë prezantimin e një sistemi të thjeshtë për
sygjerimin e pikave të interesit në varësi me kërkesat apo pëlqyeshmërinë e turistit për
kategori të caktuara të pikave të interesit.
Kapitujt në vazhdim prezentojnë punën e algoritmit për rekomandimin e pikave turistike të
interesit në Kosovë. Ky algoritëm është implementuar si shtesë e një sistemi ekzistues dhe
ka për qëllim t‟i ofrojë atij natyrën e sistemve rekomanduese turistike të cilat sygjerojnë
pikat e interesit.
5.1 Sistemet rekomanduese turistike të automatizuara
Sistemet Rekomanduese Turistike(SRT) të automatizuara definohen si aplikacione të cilat
në botën elektronike shfrytëzohen për sygjerimin e pikave të interesit në vende të caktuara.
Ato u sigurojnë shfrytëzuesve informacione shtesë me anë të të cilave u lehtësojnë atyre
vendimmarrjen dhe zgjedhjen e destinacioneve përfundimtare turistike. Këto sisteme
nënkuptojnë rregullimin dhe planifikimin e nevojave dhe kërkesave të turistit, përmes
algoritmeve të përshtatshme të rekomandimit. Në të njëjtën kohë nënkuptojnë konvertimin
e këtyre kërkesave në opsione zgjedhjesh, përmes njohurive që janë në dispozicion dhe të
cilat kthehen pastaj në rekomandues inteligjent.
Edhe pse procesi i planifikimit dhe gjenerimit të itinerareve është nje proces kompleks,
sistemet rekomanduese përkrahin vetëm fazën e parë të mundur të sistemve të kompletuara,
pra atë të sygjerimit. Këto sisteme mund të zhvillohen ndarasi duke marrë parasyshë faktorë
të shumtë. Në zhvillimin e ndryshëm(vecantë) ose të kombinuar të sistemve ndikojnë disa
teknika të rekomandimit e që janë të bazuara në:
 Të dhënat demografike të shfrytëzuesit(profilet e shfrytëzuesve)
 Të dhënat e pikave të interesit(konteksti i pikave të interesit)
 Rangimet e pikave të interesit nga vizituesit
 Filtrimi i pikave të interesit sipas interesit të shfrytëzuesit
Algoritmi i cili do të prezentohet në këtë punim paraqet qasje hibride e cila bazohet në
kombinimin e kontekstit të pikave të interesit me interesin e shfrytëzuesit. Më hollesisht
algoritmi do të shpjegohet në seksionin 4.3.
Kjo qasje mundësohet dhe vlenë nëse sistemi posedon një listë, katalog ose të dhëna për
destinacionet turistike − e kjo kërkon njohuri për këto pika dhe duhet të ndërtohet në
veçanti për aplikacionin e caktuar. Në rastin e zhvillimit të algoritmit në këtë punim, vetë
pikat e interesit dhe informacionet për to ruhen në databazën, strukura dhe ndërtimi i se
cilës do të shpjegohen në seksionin 4.2. Pra fokusi qëndron këtu tek destinacionet, pikat
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turistike ose lokacionet sepse ato janë më shumë stabile dhe nuk ndryshojnë në krahasim
me vlerësimet e recensuesve. Edhe pse në anën tjetër janë kërkesat e turistit që mirren
parasyshë në rekomandimet përfundimtare.
Përparsësia e shfrytëzimit të kësaj qasjeje , edhe pse ndoshta më statike, qëndron në faktin
se secili shfrytëzues ka mundësi të shprehë interesin e tij. Ai nuk varet nga interesi i
shfrytëzuesve ose vizitorëve tjerë, sado që ata kanë të dhëna personale të ngjashme me njëri
tjetrin. P.sh. një libër i lexuar nga dy persona me veti të përbashkëta demografike ka shumë
të ngjarë që nuk do të pëlqehet në masë të njëjtë nga të dy. Kështu për të pasur qasje të
kënaqshme duhet siguruar pyestësorë turistit, dhe në pajtueshmëri me to të behet filtrimi
dhe sygjerimi përkatës i pikave të interesit që gjenden në listë/katalog. Pikërisht ky
pyetësorë është siguruar në punimin e këtij studimi, për të mundësuar implementimin e
qasjes së arsyetuar më lartë.
5.1.1 Kuptimi i kërkesave të turistit nga sistemi
Për dallim nga sisteme të ngjashme rekomandimi, sistemet e udhëtimit duhet të
parashtrojnë pyetësorë të nivelit të ndryshëm për tursitë të caktuar. Së pari sistemi pyet për
karakteristikat të cilat turisti kërkon tek pikat e interesit, pastaj pyet për detajet lidhur me
ato karakteristika dhe në fund bën gjenerimin e sygjerimeve. Sistemet rekomanduese e
parapërcaktojnë metodën me të cilën i lejojnë shfrytëzuesit të shprehë interesin e tij,
gjithmonë në varësi nga ajo se çfarë vet sistemi ofron. Në përgjithësi këto metoda ndahen
në 3 kategori kryesore:
 Selektimi/përzgjedhja e një njësie/pikë të interesit
 Selektimi/përzgjedhja e tërë planit udhëtimor
 Selektimi/përzgjedhja inspiruese
Në këtë punim, shfrytëzuesi fillimisht mund të njoftohet me metodën e parë. Këtu atij i
prezantohet një hapësirë informacionesh në të cilat ai navigon dhe përzgjedhë. Ai ka
mundësine e selektimit të tipeve dhe kategorive të tij të preferuara dhe pastaj vlerësimit të
tyre. Në fazën tjetër ai do të marrë sygjerimet inspiruese për vizitë në pajtueshmëri me
përzgjedhjet e tij. Për të qartësuar dallimin nga metoda e parë do të shpjegohen
shkurtimisht edhe dy metodat tjera.
Metoda e dyte-Selektimi/përzgjedhja e tërë planit udhëtimor i lejon shfrytëzuesit të
përzgjedhë një plan udhëtimor me pika të interesit të organizuara paraprakisht në katalog.
Plani i personalizuar konstruktohet duke ripërdorur strukturat e udhëtimeve të ndërtuara
nga shfrytëzuesit në sesione të ngjashme. Ka raste kur varësisht nga disa kushte që
parashtron në fillim shfrytëzuesi, filtrohen, klasifikohen dhe prezantohen disa plane
udhëtimore që janë në pajtim me ato kushte.
Metoda e trëtë-Selektimi/përzgjedhja insirpuese i lejon shfrytëzuesit të zgjedhë një udhëtim
komplet duke u nisur nga një ndërfaqe e thjeshtë për turistë dhe nga një bashkëveprim sa
më i thjeshtë dhe i shkurtër. Sipas studiuesve të problemeve në këtë fushë, sistemi i cili i
paraqet shfrytëzuesit ndërfaqen ku ai shpreh interesat e veta, duhet të ndërtohet ashtu që
kërkesat të përshtaten me sygjerimet dhe shërbimet që ofrohen. Turisti duhet të fitojë një
përshtypje për përmbajtjen e pikave të interesit që hyjnë në katalogun e sygjerimeve. Nuk
duhet lejuar turistit që të mund të kërkojë ose shprehë kushtë ndaj të cilave sistemi nuk
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mund të përgjigjet. Sistemi poashtu duhet të jetë i tillë që të mundësojë një lloj improvizimi
aktiv të kërkesave për shfrytëzuesit që nuk janë shumë të orientuar në atë fushë, dhe që
duan të njoftohen me mundësitë që mund t‟u ofrojë ky sistem rekomandues përpara se të
marrin sygjerime të caktuara.

Figura 1 -Lidhja mes kërkesave dhe sygjerimeve

Me fjalë të tjera, një sistem rekomandues është efektiv jo vetëm nëse i vëren dhe kupton
kërkesat e shfrytëzuesit. Ai poashtu duhet të lejojë eksplorim në hapësirën e opsioneve të
ofruara nga sistemi dhe të mundësoje krijim aktiv të preferencave të turistit.[5] Kjo
normalisht realizohet përmes relacionit kërkesë-POI-sygjerim të paraqitur në figurën
(Figura 1).
Realizimi i implementimit të algoritmit në këtë punim, kërkon një strukturë specifike të
databazës me të dhënat të cilat mundësojnë atë realizim. Shpjegimi i strukturës dhe
përmbajtjes së databazës do të bëhet në seksionin 4.2. Së fundi përpara se të fillohet
shpjegimi i hollësishëm i procedurave dhe hapave të ndërmarrë për realizimin e
implementimit të algoritmit në këtë punim, është paraqitur një skemë logjike e cila tregon
në shikim të parë për punën e kryer në përgjithësi. Skema e paraqitur në figurën (Figura 2)
paraqet logjikën e përgjithshme të zbatuar në sistem, për të fituar në fund natyrën
rekomanduese të tij.

Figura 2 -Logjika e implementimit të algorimit të rekomandimit
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5.2 Struktura e databazës
Sygjerimi i pikave të interesit përveq që bëhet në varësi nga interesi i turistit, ato duhet të
kenë vetitë prej të cilave edhe varet interesi i turistit. Këto veti janë përshkruar në tabelat e
databazës së krijuar. POI databaza përmban 9 tabela të cilat ndikojnë në mënyrë të
drejtëpërdrejtë në performancën e algoritmit. Ndërlidhjet, struktura dhe ndërtimi i databazës
është paraqitur në mënyrë skematike në figurën (Figura 3).
Siq shihet në këtë figurë tabela tblpoint specifikon tipin, kategorinë, emrin e pikës,
përshkrimin, fotografinë dhe ikonën e cila i shoqërohet pikës gjatë sygjerimit. Vlenë të
ceket se fotografitë e ruajtura në databazë ruhen në tipin text e jo si blob1. Kur turisti do të
marrë sygjerimit, atij në shfletues i shfaqen fotografitë e pikave turistike, ikona, emri i
pikave turistike dhe faktori i kënaqësisë i llogaritur nga algoritmi i spjeguar në seksionin
4.2. Tabela tblplace përmban listën e vendeve/qyteteve të Kosovës të cilat kanë atraksione
turistike. Tre tabelat tjera tblrevieëer, tblnationality dhe tblprofession kanë të bëjnë me
recensuesin(nga angl. revieëer). Këtu lihet vend për përmirësimin e perfomancës së
algoritmit, në rast se gjatë sygjerimit do të mirret parasyshë edhe vlerësimi(nga
angl.feedback) i recensuesit. Tabela tbl_interest përmban listën e opsioneve të vlerave që
turisti mund të shfaqë për interesin e tij(beloë,average,above average dhe excellent).
Tabelat tbltype dhe tblcategory përmbajnë listat me emrat e tipeve dhe kategorive të POI-ve
përkatësisht.

Figura 3 -Paraqitja skematike e POI databazës

1 Eksitojnë debate të shumta lidhur me tipin në të cilin duhet ruajtur fotografia në databazë. Mendimet
përkrahëse janë ato që shtegu lokal i fotografisë të ruhet si text, sepse tipi blob zë një hapësirë të madhe në
mëmorie dhe gjatë thirrjes së fotografive krijon vonesa në shfaqje.
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Në fund tabela tbltouristinteresttype, është tabela ku insertohen faktorët e interesit së turistit
për secilin tip të pikave të interesit.
Në bazë të këtij insertimi bëhet edhe shfaqja e pikave të interesit në rend zvogëlues sipas
faktorit të kënaqësisë-nga më i madh deri tek më i vogël.
Sistemi në tërësi ka strukturë më të kompletuar dhe të ndërlikuar të tabelave, mirëpo në
skemë janë paraqitur vetëm ato të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në
funksionimin dhe performancën e algoritmit.
Këtu me rëndësi të ceken janë fotografitë që janë ruajtur në tabelën tblpoint. Ato paraqesin
shtegun në të cilin fotografitë janë ruajtur lokalisht në sistem dhe njëherit pikën kryesore të
sygjerimit në këtë punim.
5.3 Llogaritja e faktorëve të kënaqësisë
Në këtë punim, për të mundësuar sygjerimin e pikave të interesit në vendin tonë, është
përshtatur një algoritëm i cili paraprakisht merr parasyshë faktorin e kënaqësisë të secilit
turist për pikat turistike. Siç e cekem edhe më lartë algoritmi është zhvilluar dhe
implementuar në gjuhën programuese në anën e serverit PHP dhe nënsistemi i integruar për
rekomandim përmban një databazë në të cilën gjenden një numër i konsiderueshëm i pikave
të interesit në Kosovë(rreth 150). Këto pika të interesit klasifikohen sipas dy faktorëve
përshkrues të tyre:
 Tipi
 Kategoria
Një pikë e interesit mund t‟i përkasë vetëm një tipi por të përshrkuhet nga disa kategori të
atij lloji/tipi. Pikat e interesit përcaktohen dhe përshkruhen edhe nga vendi ku
gjenden(qyteti/lokacioni), përshkrimi i pikës, fotografia përkatëse e tyre dhe ikonat që
njoftojnë shfrytëzuesin për natyrën e pikës në shikim të parë. Më hollësisht për përmbajtjen
e tyre do të flitet në seksionin 5 ku edhe bëhet shpjegimi i strukturës se databazës.
Secila nga pikat e interesit në dispozicion mund t‟i përkasë njërës nga këto tipe turistike të
definuara: arkitekturë, arkeologji, art dhe natyrë. Në të njëjtën kohë ato mund të
përshkruhen nga kategoritë e shumta si: muze, kala, lokalitet, varreza, arkitetkurë moderne,
arkitekturë antike, arkitekturë religjionale, kompleks, bibliotekë, art modern, art klasik, art
religjioz, male, fusha, lumenjë, ujëvara etj. Grupe të kategorive u takojnë tipeve të caktuara.
Më saktë secili tip si tregues kryesorë i pikave të interesit posedon me listën e katgorive të
tij përkatëse, të cilat e përshkruajnë më mirë atë . Për qartësi më të mirë referohuni në
skemën e paraqitur në figurën (Figura 4). Siq shihet nga kjo figurë, janë paraqitur shembuj
të kater pikave të çfarëdoshme të interesit. Në qoftëse POI 1 i takon tipit Arkeologji, ajo
nuk mund t‟u takojë tipeve/llojeve tjera, por mund t‟i përkasë më shumë se një kategorie të
tipit Arkeologji. E njëjta logjikë vlenë edhe për POI-t tjera të paraqitura në këtë shembull.
Turisti shpreh interesin e tij duke vlerësuar tipet dhe kateogritë e pikave të interesit. Ai ka
mundësi të shprehë nivelin e tij të pëlqimit me njërën nga këto vlera: nuk është i
interesuar(angl. beloë), mesatarisht i interesuar(angl. average), mbi mesatarisht i
interesuar(angl. above average), dhe shumë i interesuar(angl. excellent). Secila nga
vlerësimet u korrespondojnë vlerave përkatëse 0, 1, 2, 3 në bazë të llogaritjeve të të cilave
funksionon algoritmi kryesor.
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Figura 4 -Tipet dhe kategoritë e pikave të interesit

Kënaqësia nga tipi → nuk është i interesuar : ‘0’,
→mesatarisht i interesuar : ‘1’,
→mbi mesatarisht i interesuar : ‘2’
→shumë i interesuar : ‘3’
Në mënyrë proporcionale shprehet edhe interesimi për kateogrinë
Kënaqësia nga kategoria → nuk është i interesuar : ‘0’,
→mesatarisht i interesuar : ‘1’,
→mbi mesatarisht i interesuar : ‘2’
→shumë i interesuar : ‘3’
Pas marrjes së vlerësimit nga turistët për tipet dhe kategoritë e caktuara të POI-ve, duhet
llogaritur faktorin e kenaqësisë/interesit për pikat e interesit. Llogaritja e tij bazohet në dy
faktorë me radhe. Kombinimi i kënaqësisë së llogaritur të tursitit për tipin dhe kënaqësisë
së llogaritur të tursitit për kategorinë na jep rezultatin përfundimtar të faktorit të kënaqësisë:
Faktori i knëaqësise = Kënaqësia nga tipi + Kënaqësia nga kategoria
Fillimisht për të llogaritur komponentën kënaqësia nga tipi, mirret vlera e interesit të
turistit për atë tip dhe shumezohet me 3. Në qotëse intersi i turistit për tipin e caktuar është i
barabartë me 3(si vlerë maksimale) asaj vlere i shtohet edhe një bonus prej 3, për të treguar
se POI-t që i takojnë këtij tipi duhet patjetër të vizitohen.
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Kënaqësia nga tipi llogaritet si në vazhdim:

Kënaqsia nga tipi =

3 ∗ 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑛, 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡 < 3
3 ∗ 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑝𝑖𝑛 + 3, 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 = 3

Për të llogaritur komponentën kënaqësia nga kategoria, kushtet janë të ngjashme mirëpo
procedura ndryshon. Kënaqësia nga kategoria vjen si rezultat i shumës së 3 prodhimeve
maksimale të kategorisë. Llogaritja e prodhimit është paraqitur më poshtë
Prodhimi për kategorinë=
3 ∗ 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑛𝑒, 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 < 3
3 ∗ 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑜𝑔𝑟𝑖𝑛𝑒 + 3, 𝑣𝑙𝑒𝑟𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 = 3

Pas llogaritjes së prodhimit mirret shuma e 3 prodhimeve me vlera më të mëdha për të
dhënë vlerën përfundimtare të kënaqësisë nga kategoria:
Kënaqësia nga kategoria=

2
(𝑇𝑟𝑖
𝑖=0

𝑝𝑟𝑜𝑑ℎ𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑡ë 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑠ë)

Siq vërehet nga shprehjet për llogaritjen e prodhimit të kategorive, nëse vlera e interesit të
turistit për kategorinë është e barabartë me nivelin maksimal (3), vlerës së prodhimit i
shtohen si bonus edhe 3 pikë tjera. Në këtë mënyrë një pjesë e komponentës kënaqësia nga
kategoria mund të ketë maksimalisht 12 pikë, ndërsa e tërë komponenta kënaqësia nga
kategoria mund të merr vlerën maksimale 36 (3 x 12). Prej këtu mund të konkludohet se
vlera maksimale e faktorit të kënaqësisë të një pike të interesit mund të jetë 48 (12+36).
Nëse një pikë e interesit rezulton me faktor të kënaqësisë të barabartë me zero, atëherë ajo
largohet nga lista kandidate për t‟u vizituar, dhe si e tillë nuk merret parasysh fare gjatë
sygjerimit të pikave me interes për turistin.
Procedura e shpjeguar është e thjeshtë dhe përsëritet për çdo tip dhe kategori të pikave të
interesit. Në fakt këto paraqesin llogaritje algjebrike që duhet zbatuar në mënyrën e duhur
për të japur rezultatin përfundimtar. Në qoftëse POI i përgjigjet kërkesave të turistit, ajo
futet në listën e POI-ve të cilat të mirren parasyshë gjatë sygjerimit që bëhet në vazhdim,
por në të kundërtën ajo nuk selektohet për llogaritjet në vazhdim. Në këtë pikë një numër i
POI-ve në një qytet përkatës, me tipe dhe kategori të caktuara dhe me një faktor të interesit
përkatës janë të gatshme për tu propozuar. Procedura e sygjerimit do të shpjegohet ne
kapitullin 5.1.
Llogaritjet që bëhen mirren parasyshë para çdo thirrje për selektimin e pikave me interes të
tipeve dhe kategorive të ndryshme në databazaë.
Për të qenë më e qartë procedura që bëhet gjatë llogaritjes së faktorit të interesit për
kategoritë dhe tipet e caktuara të pikave me interes për turistin gjatë vlerësimit të tij në
tabelën (Tabela 4) është paraqitur një shembull me llogaritjet që bëhen dhe rezultatet të
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cilat fitohen. Duhet cekur se faktori i intersit në këtë punim paraqitet si përqindje e pëlqimit
që ka tursiti për pikën e caktuar të interesit. Por fillimisht është marrë tabela (Tabela 4), për
qartësi të funksionimit të algoritmit, duke lënë vlerën përfundimtare të mundshme fillimisht
si 48(vlera maksimale).
Tabela 4 -Shembull i llogaritjes së faktorit të kënaqësisë

Kënaqësia:

Interesi në

Nëntotali

Arkitekturë

Vlera e interesit
të tursitit
3

Kënaqësia nga
tipi
Kënaqësia nga
kategoria

Moderne
Antike
Religjionale
Kompleks
Bibliotekë
Shtëpi banimi
Utilitare

2
2
1
3
3
1
0

6
6
3
12
12
3
0

Faktori total i
interesit

Totali
12
30

42

Siq shihet nga shembulli i paraqitur në tabelën (Tabela 4), pas llogaritjeve të bëra rezultati
maximal i fituar mund të jetë i barabartë me 48. Mirëpo për shkak të natyrshmërisë për
shfrytëzuesit që vlera maksimale të jetë e barabartë me 100, atëherë vlera 48 do të
transformohet në vlerën 100 si maksimale. Për transformim prej intervalit 0-48 pikë, në
intervalin 0-100 pikë, është përdorur një shprehje transformuese, e cila është paraqitur më
poshtë:
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑡 =

100 ∗ Faktori i interesit
48

P.sh nëse vlera e faktorit total të interesit/kënaqësisë është 36 atëherë ajo do të shëndërrohet
në vlerën tjetër kështu:
Nëse faktori i interesit = 36→

100∗36
48

= 75

Prej nga do të themi se faktori i interesit të turistit për pikën e caktuar është 75%.
Kur pikat e interesit i sygjerohen turistit, ai bashkë me pikën e sygjeruar mund të lexojë
edhe vlerën e interesit të tij në përqindje për secilen pikë. Normalisht pikat janë të
sygjeruara sipas vlerës së tyrë të interesit prej atyre me vlerë më të madhe tek ato me vlerë
më të vogël në nivel zvogëlues.
Të gjitha këto llogaritje mundësohen përmes ndërfaqes e cila i prezantohet turistit të
interesuar për të marrë sygjerime të caktuara për pikat përkatëse në një vend të caktuar. Në
kapitullin e ardhshëm do të bëhet shpjegimi i krijimit të ndërfaqes dhe shfrytëzimit të saj.
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5.4 Eksperimenti i projektit
Për të mundësuar llogaritjen e faktorit të kënaqësisë apo interesit për tipet dhe kategoritë e
pikave të interesit, turistit i duhet prezantuar një ndërfaqe e cila i mundëson atij të shfaqë
interesin e tij. Në sistemin ekzistues është punuar një formë e tillë që të mundësohet dhënja
e vlerësimit të turistit për tipet dhe kategoritë ekzistuese të pikave të interesit.

Figura 5 -Filtrimi i qytetit sipas zgjedhjes së vizitorit

Në radhë të parë atij i krijohet përshtypja për tipet dhe kateogritë ose shërbimet që mund të
ofrojë sistemi, dhe në bazë të vlerësimeve ai edhe merr sygjerimet e pritura. Në këtë
seksion janë paraqitur fotografitë të cilat e shpjegojnë procedurën nëpër të cilën kalon
shfrytëzuesi i sistemit në mënyrë që t‟i ofrohen sygjerimet e pikave të interesit sipas
vlerësimeve të tij.
Fillimisht turisti duhet të shfaqë interesin e tij se në cilin qytet dëshiron të vizitojë pikat e
interesit. Me zgjedhjen e një qyteti të caktuar filtrohen pikat e interesit të cilat i takojnë atij
qyteti/vendi.Turisti pas zgjedhjes së vendit/qytetit ka mundësi që përmes google hartës të
informohet aq sa i lejon ajo për strukturën e përgjithshme të atij vendi. Në rastin më të mirë
aty shfaqen ikonat referuese të tipeve dhe kategorive të pikave të intersit për atë qytet/vend
të caktuar. Për shfaqjen e hartës qe shihet në figurën (Figura 5) në shfletues na mundëson
hapi i gatshëm i „googlemap‟. Ky hap bën filtrimin e qyteteve. Kështu që turisti veçse ka
zgjedhur një qytet ose vend të caktuar për vizitë. Rangimet që bëhen në vazhdim kanë të
bëjnë vetëm me pikat të cilat i përkasin atij vendi apo qyteti. Këtu duhet pasur parasyshë se
në të njëjtën kohë shfrytëzuesi nuk mund të bëjë rangime të pikave të interesit për disa
19

qytete. Në qoftëse ai dëshiron të ketë përshtypjen e pikave të interesit për qytete apo vende
të ndryshme atëherë ai duhet të kthehet dhe të përsërisë procedurën e njejtë në të gjitha
rastet. Kjo mund të jetë hutuese për shfrytëzuesin në fillim, por meqë numri i pikave të
interesit është mjaft i madh, atëherë ai e ka të qartë `për secilin qytet se cilat pika i
prezantohen dhe i sygjerohen.

Figura 6 -Lista rënëse për filtrimin e qytetit

Kështu fillimisht duhet të thirret skripta e cila e mundëson shfaqjen dhe funksionimin e
hartës. Do të thotë harta na shërben për filtrimin dhe seleksionimin e pikave të interesit të
cilat ndodhen në një qytet/vend të caktuar. Vendi i cili në mënyrë të nënkuptuar është i
selektuar në fillim është Prishtina si vend kryesor i Kosovës. Për funksionimin e hartës për
qëllimet për të cilat shfaqet janë krijuar dy funksione. Funksioni i parë, varësisht nga
vendi/qyteti të cilin e zgjedh shfrytëzuesi mundëson që të thirren koordinatat përkatëse të
tij. Normalisht pastaj shfaqet në hartë qyteti të cilin vet vizitori ka zgjedhur. Funksioni i
dytë i mundëson shfaqjen e vetitve dhe atributeve shtesë të hartës të cilat e kompletojnë atë.
Siq shihet nga figurën (Figura 6) lista rënëse e shfaqur i mundëson shfrytëzuesit selektimin
e një qyteti të caktuar. Në listë mund të shtohet çdo qytet i cili shënohet në databazë si
atribut përshkrues i pikës së interesit. Lista rënëse është vendosur për një qëllim të caktuar.
Turisti në të njëjtën kohë mund të zgjedhë vetëm një qytet për të marrë sygjerimet. Në të
njëjtën kohë pikat që sygjerohen i takojnë vetëm një vendi apo qyteti. Kështu rezultatet e
sygjerimeve që do të marrë do të jenë ato që korrespondojnë me atë vend dhe jo me vendet
tjera që konsiderohen si atraksione turistike.
Në vazhdim shprehet interesimi i tursitit për tipet dhe kategoritë. Siq është treguar edhe në
seksionin 4.3, vizitori ka mundësi të shprehë interesin e tij në 4 vlera përkatëse.
Pastaj llogaritjen e faktorëve të kënaqësisë të shpjeguar në seksionin 4.3 e mundëson
ndërfaqja e prezantuar e cila merr vlerat e dhëna nga vizitori.
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Nëse referohemi tek figura (Figura 7), do të shihet se si turisti e shpreh interesin e tij për të
marrë sygjerimet përkatëse. Për secilin nga 4 tipet e paraqitura ai mund t‟a shprehë
interesimin e tij një herë. E njëjta rregull vlenë edhe për kategoritë përkatëse të tipeve, të
cilat rangohen me një vlerë të interesit nga vizitori. Meqenëse nuk ka llojllojshmëri të
madhe të tipeve dhe kategorive të pikave të interesit që janë në dispozicion në databazën e
krijuar, është menduar se një paraqitje e formës si një lloj pyetësori nuk do të jetë shumë e
ngarkuar. Fillimisht vlerësimet në mënyrë të nënkuptuar janë të vendosura si beloë(nga
angl.i paintersuar).
Në figurën (Figura 7) mund të shihen 2 nga tipet për të cilat shfrytëzuesi ka mundësi të
shprehë interesimin e tij. Në formën e paraqitur në shfletues gjenden edhe 2 tipet tjera: arti
dhe natyra me kategoritë e tyre përkatëse.

Figura 7 -Forma për shprehjen e interesit

5.4.1 Sygjerimi i pikave të interesit
Pas prezantimit të interesit të tij, turisti normalisht që pret të marrë sygjerimet përkatëse
konform interesit të tij. Për të mundësuar realizimin e sygjerimeve, është ndërtuar një
databazë e cila përmban të dhënat përkatëse të cilat kryesisht përshkruajnë pikat e interesit.
Algoritmi që zbatohet në këtë punim bazohet plotësisht në interesin e turistit sa i përket
rekomandimit si fazë fillestare, prandaj përshkrimi i pikave të interesit bëhet ashtu që ato të
mund të krahasohen me interesin e turistit, dhe si rezultat të rekomandohen.
Forma e krijuar si një lloj pyetësori për turistin, është krijuar ashtu që t‟i japë atij
përshtypjen për llojet dhe kategoritë e ndryshme të pikave të interesit me të cilat disponon
sistemi. Ky sistem nuk parasheh llogaritjen e kohës së vizitave, çmimet hyrëse të tyre apo
kohën e udhëtimit nga një pikë në tjëtrën. Algoritmi parasheh rekomandimin e atraksioneve
turistike të cilat u takojne llojeve dhe kategorive të votuara si të pëlqyera nga turisti.
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6. REZULTATET
Në pajtim me krijimin dhe strukturën e databazës shpjeguar në kapitullin 5 është përshtatur
edhe puna gjatë sygjerimit të pikave të interesit. Meqenëse ka një numër të konsiderueshëm
të lokacioneve dhe vetive të atyre lokacioneve, në fillim problem ka paraqitur krahasimi i
duhur dhe adekuat mes interesit të turistit dhe këtyre vetive të POI-ve. Por në anën tjetër
kur ka ardhur deri te zgjidhja e problemit për pikat e një tipi të caktuar, procedurë e
ngjashme është zbatuar edhe për kategoritë përkatëse të tipit. Ndërsa për tipet tjera në
vazhdim është përseritur procedura e njëjtë, por sipas vetive të reja të tyre.
Siq është cekur edhe në fillim të kapitullit 4, natyra e këtij sistemi në përgjithësi dhe e
algoritmit në veçanti është e orientuar kah sistemet „kolaborative-filtruese‟. Këto sisteme
bazohen në bashkëveprimin mes shfrytëzuesit dhe njësisë (POI në këtë rast). Rezultatet në
fund janë rrjedhim i vlerësimeve të shfrytëzuesve në krahasim me vetitë e pikave të
interesit. E njejta procedurë që do të përshkruhet më poshtë ekziston edhe në algoritmin që
përshkruhet në këtë punim.
Pas marrjës së vlerësimit të tursitit në formën e prezantuar në këtë kapitull kryhet puna
kryesore dhe esenciale e algoritmit në këtë punim.
Në esencë ekzistojnë dy procedura nëpër të cilat duhet të kalojë turisti përpara se të marrë
sygjerimet e mundshme të tij për pikat e interesit. Faza e parë përfshine filtrimin e qyteteve
që ofrojnë atraksione turistike.
Faza e dytë parasheh marrjen e vlerësimit sipas interesit të turistit.
Përpara se turistit t‟i prezantohen rekomandimet, në fazat që ai kalon duhet të plotësohen
disa kushte. Fillimisht njëri nga qytetet duhet të jetë i selektuar në mënyrë që të bëhët
filtrimi i POI-ve sipas vendit. Kusht tjetër është shprehja e një interesimi të konsideruëshëm
për tipin/kategorinë e caktuar. Në rast se turisti nuk shpreh interesim mbi limitin e një vlere
të përcaktuar, ai nuk do të marrë rekomandime për atë tip/kategori meqenëse nuk ka qenë i
interesuar. Në rast se interesimi për tipin e caktuar është i barazvlershëm me 0, edhe nësë
interesimi për kategoritë përkatëse të tij është i kënaqshëm, POI-t për ato kategori nuk
rekomandohen.

Shprehja e interesit + Zbatimi i algoritmit → Marrja e rekomandimeve
Për prezantim më të qartë është definuar pseudokodi i thjeshtësuar i procedurës që
mundëson sygjerimin e pikave të interesit (APENDIKS :A). Ky pseudokod paraqet punën
vetëm për një tip të pikave të interesit, pa i përfshirë secilën prej tyre. E njëjta procedurë
përsëritet për të gjitha tipet ekzistuese të pikave të interesit duke sjellur në rezultatin që do
të prezantohet më poshtë.
Algoritmi ka të bëjë me marrjen e vlerave të interesit të shfrytëzuesit në fillim. Kur ato
vlera mirren pastaj kemi të bejmë me llogaritje algjebrike të realizuara në bazë të disa
kushteve që duhet plotësuar shfrytëzuesi përpara se të arrijë qëllimin e tij. Faza e dytë pas
implementimit të algoritmit parasheh selektimin dhe filtrimin e pikave të interesit nga
databaza. Normalisht pikat filtrohen sipas kushteve që plotësohen, dhe plotësimi ose jo i
kushteve definohet nga algoritmi i implementuar. Rezultati është një listë e pikave të
interesit bashkë me disa veti përshkruese të paraqitura më qartë në figurën (Figura 9).
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Procedura e tillë siq është cekur në (APENDIKS :A) përsëritet për të gjitha tipet dhe
kategoritë e pikave të interesit, deri sa të tregohet rezultati përfundimtar i punës së tij. Në
rast të mos plotësimit të kushteve sygjerimet për atë tip/kategori nuk shfaqen.
Pas shpjegimit të procedurave dhe hapave që kalohen për të ardhur deri tek
sygjerimi/rekomandimi i atraksioneve turistike në vende të caktuara, do të prezentohet
rezultati që sheh shfrytëzuesi në fund varësisht prej interesit të tij.
Ajo çfarë shihet nga figura (Figura 8) është rezultati pas shprehjes së interesimit të
shfrytëzuesit. Në shfletues shfaqet përmbledhja e interesimit të tij në secilin tip dhe
kategoritë përkatëse të atij tipi. Kjo bëhet për arsye të reflektimit dhe krahasimit të
drejtpërdrejtë të interesimit të tij me sygjerimet që do të bëhen.

Figura 8 -Rezultati i shprehjes së interesit

Në figurën (Figura 9) prezantohet rezultati final i tërë punës së algoritmit për llogaritjen e
faktorit të kënaqësisë dhe sygjerimin e pikave të interesit. Siq shihet nga figura rezultati
është shfaqja e një listë me pikat potenciale të interesit të cilat përkojnë me zgjedhjet e
turistit.Ai prezantohet me pikat, tipin e tyre dhe normalisht një emer përshkrues. Krahas
çdo pike tregohet interesimi që tursiti ka treguar për atë pikë të tipit dhe kategorisë së
caktuar. Për ilustrim referohuni në figurën (Figura 8) ku janë paraqitur rezultatet e
vlerësimeve të bëra nga tursiti dhe të shfaqura në figuren (Figura 9). Në bazë të rezymesë
së treguar, turisti sheh rezultatin final te sygjerimeve te marra nga sistemi.
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Figura 9 -Rezultati final i algoritmit për sygjerimin e pikave të interesit
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7. DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
7.1 Hulumtimi dhe zgjedhja e testuesve të sistemit
Pas përfundimit të shpjegimit të algoritmit dhe punës që është bërë në realizimin e tij, është
mirë të paraqitet një pasqyrë e shfrytëzimit të tij praktik. Puna e bërë gjatë kësaj kohe duhet
analizuar dhe duhet testuar saktësia që ofron algoritmi gjatë sygjerimit të pikave të interesit.
Ky testim është realizuar duke u ofruar sistemin në shërbim një numri të caktuar të tursitëve
potencialë. Në bazë të sygjerimeve që marrin dhe pëlqimit të tyre, ata vlerësojnë nëse
sistemi ka qenë i kënaqshëm në një farë pike, dhe se sa ka qenë niveli i saktësisë së faktorit
të kënaqësisë që gjeneron sistemi. Përveq që marrin sygjerime për pikat e interesit sipas
rezultatit që tregon faktori i kënaqësisë, testuesve u jepet edhe një detyrë tjetër. Ata duhet të
tregojnë përqindjen reale të pëlqimit të tyre, ose të pritshme nga ana e tyre në raport me
faktorin e gjeneruar të kënaqësisë. Kjo për arsye që të llogaritet diferenca mes faktorit të
gjeneruar dhe atij real, në mënyrë që të tregohet saktësia e e algoritmit. Normalisht, për të
marrë një rezultat dhe vlerësim sa më real ka qenë me interes që të përzgjidhen persona të
moshave dhe profileve të ndryshme. Sa më e madhe llojllojshmëria, edhe mundësia që të
mirren vlerësime sa më reale është më e mirë.
Për të realizuar këtë analizë, janë marrë rreth 30 persona(turistë potencialë). Këta janë
ndarë në 3 kategori të cilat i përfaqësojnë. Sistemi u është ofruar personave, ku secili prej
tyre ka shprehur pëlqimin në tipet dhe kateogritë e pikave të interesit. Pasi kanë marrë
sygjerimet, krahas pëlqimit të tyre, ata kanë vlerësuar nëse faktori i gjeneruar i kënaqësisë u
është përshtatur pëlqimeve të tyrë realisht. Në bazë të llogaritjeve të vazhdueshme në fund
është marrë një vlerësim se sa është shkalla e saktësisë së algoritmit dhe punës që kryen ai
në sistem.
Siq është cekur më lartë testuesit janë ndarë në 3 kategori. Këta paraqesin njerëz të rrethit
tim(autori), por që kanë kërkesa dhe pëlqime të ndryshme. Në kategorinë e parë hyjnë
familjarët(10 testues), në kateogrinë e dytë hyjnë shokët (15 testues) dhe në kateogrinë e
tretë hyjnë kolegët (7 testues). Për secilin nga vlerësimet që bëhet, tregohet personi që e ka
dhënë vlerësimin, faktorin mesatar të gjeneruar të kënaqësisë, pritshmërinë reale të tij dhe
diferencën mes tyre. Diferenca është vlera që tregon saktësinë e algoritmit. Natyrisht nëse
ajo është e vogel kemi të bëjmë me algoritëm të suksesshëm. Në të kundërtën diferenca do
të jetë më e larte dhe ajo tregon për mos-saktësi.
7.2 Testimi i saktësisë së algoritmit
Sistemi u është ofruar për testim një numri prej 31 personave saktësisht. Në grupin e parë të
këtyre 31 personave bëjnë pjesë familjarët e mi (10 persona).Tre tabelat që do të
prezantohen më poshtë kanë nga trembëdhjetë fusha. Këto trembëdhjetë fusha siq shihen
edhe nga tabelat 5, 6 dhe 7 përfshijnë emrin, mbiemrin, faktorin e kënaqësisë për tipin e
parë, dytë tretë dhe katërt përkatësisht, mesataren e këtyre katër tipeve të kënaqësisë të
gjeneruara nga sistemi, pastaj faktorët realë të pëlqyeshmërisë të deklaruar nga vizitori për
katër tipet përkatëse. Fusha e fundit tregon diferencen e dy mesatareve të llogaritura për
faktorët e kënaqësisë të gjeneruar nga sistemi dhe ato të deklaruara nga turistët-testuesit.
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Fusha e fundit, pra diferenca, tregon edhe për saktësinë që tregon algoritmi në gjenerimin e
pikave të interesit që vërtetë mund të jenë të pëlqyeshme nga turistët.
Më poshtë është paraqitur tabela (Tabela 5) e cila tregon për matjet dhe analizat e kryera
me dhjetë „testuesit‟ e parë-familjarët. Nga rezultatet e paraqitura në tabelën e parë mund të
shihet një pjesë e testimit. Në tabelë hasen këto shkurtesa:




FKT−Faktori i kënaqësisë për tipin (1,2,3,4)
FMK−Faktori mesatar i kënaqësisë
FRK−Faktori real i kënaqësisë

Tabela 5 -Familjarët si testues
Personi
Personi 1
Personi 2
Personi 3
Personi 4
Personi 5
Personi 6
Personi 7
Personi 8
Personi 9
Personi 10

FKT1
43.75
68.75
37.5
31.25
50
87.5
31.25
75
37.5
75

FKT2
87.5
43.75
75
62.5
75
75
87.5
100
62.5
56.25

FKT3
62.5
50
18.75
37.5
37.5
43.75
37.5
68.75
62.5
31.75

FKT4
75
87.5
56.25
100
100
75
75
100
87.5
87.5

FMK
67.1875
62.5
46.875
57.8125
65.625
70.3125
57.8125
85.9375
62.5
62.625

FKR1
45
60
50
30
50
90
30
75
40
75

FKR2
90
60
70
60
75
80
90
100
80
60

Mesatarja e diferencave për secilin testues

FKR3
70
80
18
35
40
50
50
70
80
30

FKR4
80
80
60
100
100
75
80
100
90
85

FRK
71.25
70
49.5
56.25
66.25
73.75
62.5
86.25
72.5
62.5

Diferenca
4.0625
7.5
0.5
1.5625
0.625
3.4375
4.6875
0.3125
10
0.125

3.28125

Nëse i bëjmë një analizë rezultateve të paraqitura në tabelën (Tabela 5) ku është bërë
testimi nga familjarët, shohim se nuk ka diferencë të dukshme mes rezultatit që ka dhënë
algoritmi dhe atij të pritur ose të paramenduar nga vizitori/turisti. Siq mund të shihet nga
tabela (Tabela 5) mesatarja e të gjitha diferencave është vlera prej 3.28125%. Natyrisht që
kjo mund të vlerësohet si rezultat i kënaqshëm, duke marrë parasyshë pyetësorin e thjeshtë
qe i paraqitet turistit në sistem.
Hulumtimi i dytë është i orientuar në testimin e shokëve. Edhe këtu janë paraqitur
shkurtesat e njëjta dhe është zbatuar procedura e njëjtë. Është llogaritur mesatarja e faktorit
të interesit për katër tipet e pikave të interesit, pastaj mesatarja e pëlqimit real të deklaruar
nga testuesi për katër tipet, dhe në fund është llogaritur diferenca mes tyre. (Tabela 6)
paraqet rezultatet finale të shokëve si testues.
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Tabela 6 -Shokët si testues
Personat
Personi 1
Personi 2
Personi 3
Personi 4
Personi 5
Personi 6
Personi 7
Personi 8
Personi 9
Personi 10
Personi 11
Personi 12
Personi 13
Personi 14
Personi 15

FKT1
31.25
25
31.5
31.25
62.5
50
18.75
87.5
37.5
50
100
37.5
50
31.25
37.5

FKT2
75
87.5
75
75
100
62.5
75
100
75
62.5
56.25
62.5
87.5
47.75
87.5

FKT3
62.5
31.25
43.75
31.25
37.5
56.25
62.5
37.5
37.5
56.25
31.25
43.75
56.25
31.25
43.75

FKT4
100
100
68.75
87.5
62.5
87.5
50
75
68.75
75
87.5
75
62.5
50
62.5

FMK
67.1875
60.9375
54.75
56.25
65.625
64.0625
51.5625
75
54.6875
60.9375
68.75
54.6875
64.0625
40.0625
57.8125

FKR1
30
25
30
30
65
50
20
80
40
50
100
40
50
40
45

FKR2
70
90
80
80
90
70
75
100
75
65
60
65
85
55
85

FKR3
90
30
40
30
40
60
70
50
40
55
35
50
60
40
50

FKR4
100
80
80
85
65
90
50
75
70
80
90
55
65
50
70

FRK
72.5
56.25
57.5
56.25
65
67.5
53.75
76.25
56.25
62.5
71.25
52.5
65
46.25
62.5

Mesatarja e diferencave për secilin testues

Diferenca
5.3125
4.6875
2.75
0
0.625
3.4375
2.1875
1.25
1.5625
1.5625
2.5
2.1875
0.9375
6.1875
4.6875

2.658333

Edhe nga tabela (Tabela 6) lehtë mund të vihet në përfundim se saktësia e faktorit të
kënaqësisë është e kënaqshme. Ajo paraqet një diferencë totale prej vetëm 2.65%. Pra
vizitorit nga rezultatet e paraqitura edhe në tabelën (Tabela 6), sikurse në tabelën (Tabela
5), themi se i ofrohet pika me interes të llogaritur mirë për të.
Sikurse dy grupet e para edhe një numri të kolegëve u është ofruar sistemi në shërbim, dhe
pas kësaj ata kanë dhënë edhe përqindjet e pëlqyeshmërisë reale të tyre. Llogaritjet dhe
rezultatet e arritura me grupin e tretë janë paraqitur në tabelën (Tabela 7). Mesataret dhe
diferencat mes tyre mund të shihen në këtë tabelë.
Tabela 7 -Shokët si testues
Personat

FKT1

FKT2

FKT3

FKT4

FMK

FKR1

FKR2

FKR3

FKR4

FRK

Diferenca

Personi 1
Personi 2
Personi 3
Personi 4
Personi 5
Personi 6

25
87.5
62.5
43.75
50
56.25

50
87.5
75
87.5
37.5
75

37.5
31.25
62.5
56.25
31.25
62.5

62.5
75
87.5
75
87.5
100

43.75
70.3125
71.875
65.625
51.5625
73.4375

40
80
60
50
50
55

60
90
80
85
40
80

40
40
80
60
50
60

70
75
90
80
90
100

52.5
71.25
77.5
68.75
57.5
73.75

8.75
0.9375
5.625
3.125
5.9375
0.3125

Mesatarja e diferencave për secilin testues

4.114583

Nëse marrim dhe vërejmë tre tabelat e paraqitura në këtë seksion, shohim se edhe mesatarja
e diferencave nga tabela në tabelë nuk ka dallim të madh. Në fakt (Tabela 7) tregon një
diferencë më të madhe. Kjo mund të jetë si rezultat i numrit më të vogël të testuesve, ku
edhe llojllojshmëria është më e vogël. Në fund është paraqitur edhe një tabelë e cila tregon
për mesataren e diferencave totale për të tri tabelat e këtij seksioni.
Në tabelën (Tabela 8) janë paraqitur mesataret totale të diferencave për tabelat (Tabela 5, 6
dhe 7). Këtu pastaj është llogaritur edhe mesatarja përfundimtare për të gjithë testuesit.
Rezultaet përfundimtare mund të shihen në tabelën (Tabela 8).
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Tabela 8 -Mesatarja përfundimtare për të gjithë turistët

Mesatarja Tabela 5
3.28125

Mesatarja Tabela 6
2.658333

Mesatarja Tabela 7
4.114583

Mesatarja përfundimtare
3.351389

Pra rezultati përfundimtar i analizës së zhvilluar paraqet përqindjen prej rreth 3.35%. Nga
kjo mund të vihet në përfundim se algoritmi ka një saktësi mjaft të lartë. Ky përfundim i
kënaqshëm i analizës mund të jetë si rezultat i pyetësorit pak a shumë të detajuar të
aplikacionit.
Nga analizat e zhvilluara në këtë seksion mund të vihet në përfundim se puna e algoritmit
është njëkohësisht e saktë dhe efikase, duke marrë parasyshë edhe thjeshtësinë dhe natyrën
e tij llogaritëse. Prandaj kjo tregon faktin se algoritmi paraqet fillim të mirë në rast se
sistemi do të zhvillohet më tej në mënyrë që atij t‟i jepet edhe aftësia e sygjerimit të rrugës
dhe rregullimit.
Në përgjithësi mund të thuhet se algoritmi kryen punë të kënaqshme dhe se rezultatet që
paraqiten janë konform kërkesave të tursitit. Duke marrë parasysh edhe faktin se sygjerimet
janë personale për secilin turist, dhe ato nuk bazohen në përzgjedhjet dhe preferencat e
askujt tjetër, sado që dy tursitë mund të jenë të ngjashëm në profilin e tyre, mund të thuhet
se algoritmi punën e sygjerimeve e kryen në shkallë të lartë dhe të kënaqshme.
7.3 Konkluzion
Zhvillimi teknologjik i viteve të fundit, ka bërë që automatizimi dhe digjitalizimi i
shërbimeve ndaj konsumatorit të bëhet pjesë e pandashme dhe e logjikshme e sistemeve
elektronike.
Ky projekt mundëson që të zhvillohet turizmi në Kosovë gjë që është shumë me rëndësi për
një shtet të ri i cili duhet të promovohet dhe të filloj të ketë përfitime nga turizmi.
Interesi i njerëzve në këtë fushë është që të shpenzojnë sa më pak kohë në planifikimin dhe
shqyrtimin e vendeve për vizita, kur ata duan të bëjnë një udhëtim. Kursimi i kohës në
planifikimin e udhëtimeve vjen si rrjedhim i automatizimit të planifikimit të udhëtimeve në
mënyrë digjitale.
Si vazhdim i punës së realizuar deri më tani, siq është cekur edhe në fillim të punimit është
realizimi i një sistemi i cili nuk ka vetëm natyrë rekomanduese, por që do të ofrojë edhe
planifikim të rrugës gjatë udhëtimit, do të marrë parasyshë buxhetin dhe oraret e deklaruara
nga turistët si dhe në fund do t‟u ofrojë mundësi atyre që si vizitorë të sistemit të kenë
mundësi të bëjnë rregullimet përfundimtare në planifikim sipas mundësive dhe
preferencave të tyre. Natyrisht që kjo kërkon punë dhe analiza shumë më të thella, por ajo
çfarë është me rëndësi, është se puna e bërë në këtë punim jep hapësirë për punë dhe ide të
tjera për zhvillimin e sistemit.
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9. APENDIKS
:A
Pseudokodi i thjeshtësuar i procedurës që mundëson sygjerimin e pikave të interesit:
zbato algoritmin
llogarit typescore
llogarit categoryscore
llogarit interestscore
if typescore >=6 && categoryescore >= 6
query1 → selekto point ku
tipi=’tipi’
kategoria=’kategoria’ dhe
qyteti=’qyteti’
query2 → selekto photo ku
tipi=’tipi’
kategoria=’kategoria’ dhe
qyteti=’qyteti’
query3 → selekto icon ku
tipi=’tipi’
kategoria=’kategoria’ dhe
qyteti=’qyteti’
i→0
ëhile i < mysql_num_roës(queri1(i)) && i < mysql_num_roës(queri2(i)) && i <
mysql_num_roës(queri3(i))
shfaq photo(i)
shfaq icon(i)
shfaq interestscore(i)
i++
end ëhile
end if
else
mos sygjero asnjë pikë
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